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ABSTRAKT
Incotermet janë bërë një pjesë e gjuhës së përditshme të tregut. Ato kanë arritur që të futen
në kontratat për shitjen e mallrave në mbarë botën dhe si të tilla shërbejnë dhe garantojnë
disa rregulla dhe mbikqyrje për importuesit, esportuesit, avokatët, trasportuesit si dhe
studentët e tregut ndërkombëtar (Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)
Incoterm nga viti 1936 kanë qenë të përpunuara në 11 klauza, të cilat në praktikën e
atëhershme kanë qenë shpesh në përdorim, kuptohet të rindërtuara me kuptimet e reja. Me
zhvillimin ekonomik dhe përparimin e praktikës të tregtisë së jashtme është paraqitur nevoja
për shpjegime të reja të klauzave transportuese. Në maj të vitit 1953, Oda Tregtare
Ndërkombëtare (ang: Internationational Chamber of Commerce (ICC)), në kongresin e saj
në Vienë, ka dhënë shpjegime të reja për 9 klauza transportuese. Por edhe këto shpjegime
janë reviduar në INCOTERMS (ang;International Commercial Terms) në vitin 1990 dhe
2000, te të cilat, në mënyrë të veçantë janë përpunuar 11 dispozitat e 13 klauzave, të
grumbulluara në katër grupe. Të dy këto pika me rëndësi jetike për Incoterms do të trajtohen
në kapitujt e mëposhtëm të këtij punimi të diplomës.
Incoterm më së shumti trajtohet nga e drejta biznesore ndërkombëtare. E drejta biznesore
ndërkombëtare në pikëpamje juridike i rregullon këto aspekte: (i) shitjen ndërkombëtare të
mallrave; (ii) transportin e mallrave; (iii) sigurimin e mallrave nga humbja dhe shkatërrimi;
(iv) financimin dhe pagesën e mallrave; dhe (v) zgjedhjen e kontesteve eventuale që lindin
nga këto marrëdhënie. Karakteristikë e të drejtës biznesore ndërkombëtare është
standardizimi respektivisht unifikimi i normave dhe rregullave juridike në planin
ndërkombëtar. Pasi që ekzistojnë shumë marrëdhënie juridike të cilat në këtë raste
kombinohet në punë të caktuara ekonomike automatikisht ekziston nevoja e harmonizimit
ndërkombëtar dhe unifikues të së drejtës.
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1

HYRJE

Ky punim ka për qëllim dhënien e informacionit mbi rëndësinë dhe trajtimin e Incotermeve
në tregtinë ndërkombëtare. Mirëpo, për trajtimin e tyre, kohë pas kohë në këtë punim është
operuar edhe me disa terme më të përgjithshme, në mënyrë që të krijojmë një pasqyrë më të
përgjithshme të gjërave që ndikojnë në një formë apo tjetër Incotermet dhe rolin e tyre.
Punimi asnjëherë nuk synon që si i tillë të përmbyll temën e trajtuar, përkundrazi kjo temë
diplome do të mbetet në vazhdën e përpjekjeve të shumta për të ndriquar dhe lehtësuar temën
e cila ka rëndësi në ekonominë e sotme të botës. Poashtu punimi trajton edhe Konventën e
Vjenës-problematikat dhe anët pozitive të saj. Në mungesë të madhe të një literature në
gjuhën shqipe, jam i vetëdijshëm që punimi mund të mos reflektojë gjithë mundin dhe
rëndësinë e temës, megjithatë me shpresë se këto rreshta do të shërbejnë për të interesuarit
rreth kësaj teme të diplomës. Punimi shqyrton rregullat e Incotermit dhe klauzolat, historinë
e Incotermeve, pastaj kalojmë edhe në shtjellimin e Incotermeve në bazë të grupeve. I gjithë
materiali është i shoqëruar me informacione mbi biznesin ndërkombëtar si dhe rregullimin e
tij, në rregullat tregtare ndërkombëtare përkatësisht funksionimin e tyre në raport me
Incotermet. Anash nuk janë lënë as zakonet ndërkombëtare dhe roli i tyre në raportin që
gëzojnë me Incotermet.
Duke pasë parasysh që egzistojnë disa verzione të Incoterma-ve, me rastin e përdorimit të
tyre patjetër duhet theksohet verzioni konkret që është përdorur (psh.”Incoterm-at 2000”).
Dallimet në praktikën tregtare përkitazi me komentimet e rregullave zakonore në vendet e
ndryshme të botës kanë sjell nevojën e definimit të termave të cilat përdoren në tregtinë e
jashtme. Shif për këtë OEN (Oda Ekonomike Ndërkombtare) (ang: Internationational
Chamber of Commerce (ICC)) që nga verzioni i parë mbi “Incoterm”-at(ang: International
Commercial Terms) radhazi disa herë ka bërë revidimin e tyre. Këto paraqesin një
përmbledhje të rregullave ndërkombtare që përdoren në afarizmin tregtar me botën e jashtme,
para se gjithash te përcaktimi i pariteteve te kontratat mbi transportin dhe sigurimin
ndërkombtar të mallrave.
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Andaj komentimi i unifikuar i këtyre termave eviton mundësinë e komentimeve të lloj
llojshme në vende të ndryshme duke sjellë deri te mos marrëveshtjet dhe kontestet ndërmjet
palëve kontraktuese e që konsiston në humbje të kohës dhe parasë.Inkoterms-at kan të bëjnë
me marrëdhëniet në mes të blerësit dhe shitësit në bazë të kontratës së shitëblerjes. Meqë nuk
i definojnë të gjitha modalitetet e transakcionit të tregtisë së jashtme,por vetëm qështjet
themelore të cilat ndërlidhen me elementet qenësore të kontratës së shitëblerjes në njërën anë
dhe në kombinim me kontratat tjera të cilat janë të domosdoshme për realizimin e veprimit
të caktuar në tregtinë e jashtme siq janë kontratat mbi transportin,sigurimin,dhe financimin
në anën tjetër.
Në mbyllje të punimit, përmenden të gjeturat lidhur me çështjen e trajtuar ku mund të shihen
disa nga ndryshimet që incoterms ka bërë dhe është duke bërë në pakësimin e
mosmarrveshjeve dhe konfliktëve në mes të shitësve dhe blerësve si dhe kalkulimet më të
lehta të shpenzimeve sipas termeve të përdorura dhe klauzolave të incoterms. Poashtu me
rëndësi jetike këtu kemi edhe këmbimin e shërbimit ndërkombëtar. Këmbimi i shërbimit
ndërkombëtar – përfshin këmbimin e shërbimeve transportuese, shpedicionit, sigurimit,
shëndetësisë, arsimimit, bankare, turistike dhe lloje të tjera ndërmjet rezidenteve të vendeve
të ndryshme. Në kushte bashkëkohore është vërejtur rritje e shpejte në tregtinë e shërbimeve
botërore, për çka dhe pjesëmarrje e tyre në tregtinë botërore në mënyre rapide rritet. Me
rritjen në tregtinë e shërbimeve botërore rritet edhe përdorimi dhe fuqizohet roli i incoterms
në marrëveshjet dhe kontratat ndërkombëtare tregtare. Gjithashtu në këtë punim trajtohet
edhe roli që incotermat kanë marrur me zhvillimin dhe avancimin si teknologjik ashtu edhe
tregtar që tregtia ndërkombëtare është duke pasur.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Zhvillimi i tregut ndërkombëtar në përmasa botërore ka ndikuar që qarkullimi i njerëzve,
mallrave dhe kapitalit të jetë shumë dinamik dhe dominant në marrëdhëniet shoqërore.
Format themelore në bazë tw të cilave krijohen marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare janë
bazuar në tregti por në dekadat e fundit është vërejtur edhe dominimi dhe masivizimi i
turizmit ndërkombëtar (Krasniqi, 2012, fq. 21). Këto marrëdhënie në lëmin e turizmit
ndërkombëtar kanë pasur ndikim edhe në të drejtën e vendit e cila ka detyrimin e rregullimit
të marrëdhënieve kontraktore dhe pozitën e palëve kontraktore të cilat me veprimtarinë e vet
ose në marrëdhëniet e caktuara i krijojnë jashtë shtetit, e të cilat krijojnë dhe prodhojë efekte
juridike për vendin. Prezenca e çfarëdo elementi të jashtëm – ndërkombëtar në përmbajtjen
e kontratës krijojnë efekte të rëndësishme juridike në marrëdhëniet e caktuara kontraktore.
Që nga themelimi i shtetit është e njohur se sistemi juridik nacional në një vend, bazuar në
sovranitetin e shtetit, rregullon tërësisht të gjitha marrëdhëniet brenda territorit të shtetit.
Kontrata e lidhur me elemente ndërkombëtare ka ndikuar në paraqitjen e tendencave të
shteteve që secila pavarësisht nga tjetra, në bazë të ligjit nacional, të zgjedhë kontestin
eventual kontraktor.
Duke e pasur parasysh se marrëdhënia e caktuar kontraktore është marrëdhënie e cila në
përmbajtje është unike, për hir të sigurisë më të madhe juridike, automatikisht ka imponuar
nevojën e rregullimit të saj në bazë të një ligji. Në praktik, parashtrohen pyetjet se në bazë të
cilit ligj, ose në bazë të cilave elemente, është e mundur që të lejohet zbatimi i ligjit tjetër
pasi për zgjedhjen e konfliktit konkret ligji i vendit e rregullon me dispozita me të cilat
efektivisht e zgjidh çështjen. Zhvillimi i tregut dhe qarkullimi i madh i njerëzve, mallrave,
kapitalit dhe shërbimeve, edhe në lëmin e turizmit, kanë imponuar nevojën që sistemi i të
drejtës nacionale respektivisht dispozitat e caktuara ligjore të krijojnë favore dhe të orientojnë
që në raste të zgjedhjes së kontratës më elemente ndërkombëtare, të aplikohen parime e të
drejtës ndërkombëtare private të cilat përmbajnë kritere për zgjedhjen e konflikteve në mes
të drejtave nacionale. Pikërisht për këtë arsye, parimet e kësaj dege të shkencës juridike këto
konteste dhe interesin e shtetit për zgjedhjen e tyre i quan kolizion ose konflikt i normave.
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Normat e këtilla e kanë karakterin ndërmjetësues sepse ato nuk i rregullojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë marrëdhëniet e caktuara juridike por ato paraqesin kritere për zbatimin e të
drejtës kompetente të vendit të caktuar e cila drejtpërdrejtë është e autorizuar në pikëpamje
legale të rregullojë ose të zgjidh marrëdhënien juridike me element ndërkombëtar.
Marrëdhëniet kontraktore ndërkombëtare ose marrëdhëniet kontraktore me element të huaj
sipas një pjese të teoricienëve definohen si “marrëdhëniet kontraktore të cilat i përmbajnë
disa elemente në bazë të te cilave konsiderohet se për këto marrëdhënie janë të interesuara së
paku dy shtete në bazë të sovranitetit të vet, elemente në bazë të te cilave ka ardhur deri të
lindja e konfliktit në mes të drejtave nacionale”.
Për rregullimin e marrëdhënieve kontraktore ndërkombëtare mund të aplikohen tri lloje të
parimeve juridike:
i. Parimet e të drejtës ndërkombëtare private; ii. Parimet e të drejtës civile ose të drejtës
tregtare dhe detyrimore; iii. Parimet uniforme të te drejtës publike.
Krijimi i sistemeve juridike unike, të kodifikuara në aspektin nacional, ka reflektuar efekte
pozitive për shkak të tejkalimit të përçarjeve dhe unifikimit dhe zgjerimit të hapësirave të
rregulluara juridikisht brenda një shteti. Njëkohësisht, efektet negative automatikisht janë
reflektuar në drejtim të anulimit te të drejtës tregtare e cila në aspektin uniform i ka rregulluar
marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare duke e shtuar pasigurinë për shkak të ndryshimeve
të cilat ekzistonin në mes të sistemeve juridike nacionale. Sot në botë ekzistojnë përafërsish
mbi dyqind shtete të pavarura dhe po aq sisteme juridike nacionale. Ndryshime në mes të
tyre janë të mëdha të krijuara nga ndikimi i shkaqeve dhe faktorëve të ndryshëm.
Mirëpo, ajo se çka sot na intereson, është fakti se mënyra e rregullimit të marrëdhënieve
kontraktore në shumicën e këtyre sistemeve juridike nuk iu përshtatet nevojave bashkëkohore
që kanë të bëjnë me qarkullimin e mallrave, njerëzve dhe kapitalit. Pasi që nuk është e
mundur, dhe ndoshta edhe e nevojshme, të jepen zgjedhje konkrete për secilin sistem juridik
, që kanë të bëjnë më marrëdhënie kontraktore, e konsiderojmë më vlerë grupimin e sistemeve
juridike sipas rëndësisë dhe funksionit që kanë në rregullimin e këtyre raporteve.
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2.1

Rregullat e Incotermeve dhe Klauzat

Jetike në këtë punim diplome janë regullat ndërkombëtare për komentimin e termeve tregtare
Incoterms (ang;International Commercial Terms) (për këta rregulla do të flasim më gjerësisht
në tekstin e mëtutjeshëm). Rregullore për pajtim dhe arbitrim- në këtëë rregullore tërësisht
është përpunuar rregulla e pajtimit dhe arbitrimi ndërmjet subjekteve ku janë paraqitur
probleme të caktuara gjatë këmbimit ndërkombëtar.
Rregullën e pajtimit e udhëheq komisioni administrativ për pajtim kurse rregullën e arbitrimit
gjyqi arbitrues, të dy organet janë në odën tregtare ndërkombëtare në Paris. Përveç të
përgjithshmeve, ekzistojnë edhe rregulla të veçanta tregtare. Ato janë shumica e rregullave
të caktuara me shkresë subjekteve veçmas specifike tregtare (bursa). Në ato janë caktuar
rregulla të punës në tregje konkretisht 10 rregulla ndërkombëtare, sipas të cilave patjetër të
sillen subjektet e interesuara ekonomike-zhvillimore pjesëmarrës në ato tregje. Rregullat
bursore i përshkruajnë llojet e ndryshme të bursave ndërkombëtare si tregu i jashtëm tregtar
specifikë ku janë të përmbajtur kushtet themelore për përfshirjen e atyre tregjeve.
Çdo subjekt që dëshiron të bëj shitblerje në ndonjë bursë, duhet saktë dhe detalisht t'i njeh
gjithë "rregullat e lojës" të atij tregu. Përveç rregullimit të veprimit në shitblerje; mënyra e
lidhjes së punëve; normat dhe standardet në pikëpamje të cilësive kuantitative dhe kualitative
të mallit, në rregullat bursore rregullohen edhe çështjet e mënyrës të zgjedhjes të kontesteve
eventuale etj. Me disa rregulla është përshkruar edhe forma e kontratave shitblerëse (p.sh.
shitblerja sipas "përfundimit standard"). Pranimi dhe respektimi striktik i dispozitave të
rregullave të veçanta nga ana e pjesëmarrësve në ato tregje paraqet kusht për pjesëmarrje në
transaksione shitblerëse. Mosrespektimi i rregullave tregtare do të thotë mos mundësi për
tregti në treg të caktuar.
Pasojat të mosrespektimit te rregullave janë të ngjashme me ato të zakoneve tregtare. Mirëpo,
rëndësia e tyre si burim specifik i drejtësisë është më i madh, sepse me ato në mënyrë më
konkrete rregullohen dhe realizohen marrëdhënie konkrete në punën e jashtme tregtare.
Zakonet dhe rregullat tregtare ndërkombëtare, si dhe dispozitat e drejtësisë autonome dhe
ndërkombëtare në sferën e tregtisë së jashtme, janë bazë për rregullimin e gjithë sjelljeve në
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forma të ndryshme në transaksionet ndërkombëtare, si dhe për degëzimet e të drejtave dhe
obligimeve të partnerëve afarist në këmbimin ndërkombëtarë (Krasniqi, 2012, fq. 10).
2.2

Rregullat Incoterms specifikisht

Janë klauzola transportuese të shprehura me shkurtesa (simbole) me fjali të caktuara (më
shpesh anglisht) me të cilët në kontratën e shitblerjes rregullohen çështjet themelore të
ndërlidhura me caktimin e çastit, vendi dhe mënyra e dorëzim-porositjes, si dhe çasti për
kalim të rreziqeve dhe harxhimeve në lidhje me mallin prej shitësit deri te blerësi. Në ato
janë të përshkruara të drejtat dhe obligimet minimale të shitësit dhe blerësit. Varësisht nga
nevojat dhe dëshirat e tyre, palët e marruar vesh mundet të dakordohen edhe për obligime
më të mëdha , në atë mënyrë që përveç të përcaktimit të klauzës sipas Incoterms si bazë e
përgjithshme e kontratës, mund të merren vesh edhe për plotësime dhe ndryshime përkatëse
(Schaefer, T.J., 2017.).
Klauzat transportuese Incoterms përbëhen prej dy pjesëve. Pjesa e parë është shkurtesë e
përbërë nga tri shkronja, që kanë dalë nga shprehja atë dispozitave për klauzën transportuese
përkatëse. Për shembull shkurtesa DAF vjen nga fjalët angleze (Delivered At Frontier) që do
të thotë(e porositur deri në kuf) ose(franko kufiri). Në pjesën e dytë nga klauza transportuese
shënohet vendi, në realitet dispozita e pjesës së parë. Për shembull DAF(Delivered At
Frontier) kufiri Maqedonase-Grekë ose e porositur deri te kufiri Maqedonase-Greke.
Unifikimi ndërkombëtarë i dispozitave të klauzave transportuese mundëson mënyrë të
kuptueshme, të lehtë dhe të veçantë që të rregullohen të drejtat dhe obligimet reciproke të
subjekteve, pa rregullimin e përshkrimit të tyre në kontratën e shitblerjes. Para nënshkrimit
të kontratës për shitblerje e mjaftueshme është që partnerët ta caktojnë klauzën transportuese
që dëshirojnë të zbatohet, pa marrëveshje të veçantë për elementet e saj, sepse çdo
pjesëmarrës në praktikën e tregtisë së jashtme, përpara dhe saktë përpiktë i njeh të drejtat dhe
obligimet e veta që rrjedhin nga klauza e caktuar transportuese. Në atë mënyrë, palët të
marruar vesh, rëndësishëm e shkurtojnë kohën dhe formalitetet gjatë nënshkrimit të kontratës
shitblerëse .
(Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)
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2.2.1 Klauzolat
FOB (Free On Board) e ngarkuar - shitësi i bartë gjitha shpenzimet për ngarkim (dhe renditje)
të mallit në anije te limani për ngarkim. Kjo klauzë më së tepërmi zbatohet në vendet lindore
para blerjes. Kujdes të veçantë duhet të vihet re te ngarkesat që nuk mund të ndahen te të cilat
mund të paraqitet problem në përfshirje të hapësirës më të madhe, do të thotë shpenzimet
rëndësisht të rriten. Në SHBA ekzistojnë 6 interpretime të ndryshme të FOB (Free On Board)
sipas “klauzave Amerikane për tregti të jashtme “ nga viti 1941.
Nga dallimet në lartësi të shpenzimeve për transport dhe sigurim varësisht mënyra e zgjedhur
dhe qartë të ceket a bëhet fjalë për FOB (Free On Board) amerikanë apo për FOB(Free On
Board) sipas INCOTERMS dhe për variante është fjala si vijon:
I.

Masat për mbrojtjen e konkurrencës jo lojale në plan ndërkombëtar prej
konvencionit të Hagës në vitin 1911.

II.

Shërbimi në fjalë angleze është përshkak se Anglia (Britania e Madhe), gjatë
kohë ka qenë më e zhvilluar me industri, tregti dhe fuqi përtej detare në botë,
prandaj klauzat transportuese më së tepërmi janë formuluar në gjuhën angleze.

III.

RAFTD(Revised American Foreign Trade Definitions) janë miratuar nga ana e
Komitetit koordinativ, ku kanë qenë anëtarë përfaqësuesit e Odës tregtare të
SHBA-ve, Këshilli nacional të importuesve amerikan dhe Këshilli nacional për
tregti të jashtme.

IV.

Bëhet fjalë për limane të cekëta ose për rrethana të veçanta ku anija nuk mundet
të vijë afër limanit. Në atë rast, blerësi merr qira objektemë të vogla lundruese,
më së tepërmi të ashtuquajtur “maoni” që të mund ta bartë mallin deri te anija.
(Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)

2.2.2 Klauzola C
Në këtë grup numërohen klauozola me rregulla sipas së cilave shitësi është i obliguar të bëjë
marrëveshje për udhëtimin ose pronësi dhe sigurim për mallin, por pa marrjen e rrezikut nga
harxhimet shtesë, që mund të paraqiten në raste të ndryshme, në momentin kur malli është i
ngarkuar dhe i porositur. Klauzolat C në thelb janë të njëjta sikur klauzolat F, ndërsa edhe
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ato janë “ marrëveshje për dërgesa” të mallit, për shkak se shitësi i plotëson rregullat sipas
marrëveshjes në vendin ku bëhet ngarkesa. CFR (Cost and Freight) (Çmimi dhe pagesa e
transportit) - shitësi është i obliguar të sigurojë anije dhe ti paguaj harxhimet e transportit deri
në përfaqësinë e caktuar.
Të gjitha harxhimet dhe rreziqet kalojnë nga shitëse tek blerësi, pasi që malli kalon rrethojën
e anijes ( gjithashtu edhe tek FOB). Ndërsa, shitësi është i obliguar të paguajë transportin
dhe harxhimet për ngarkim dhe shkarkim, që është i 13 nevojshëm për përgatitjen e mallit
deri tek përfaqësia e caktuar, por rreziqet nga humbja, gjegjësisht dëmtimi i mallit, dhe çdo
rritje e harxhimeve nga rrethanat e ndryshme që mund të pësojnë pas momentit të dërgimit
të mallimit, kalojnë nga përgjegjësia e shitësit tek blerësi, pasi që malli të kalojnë rrethojën e
anijes në përfaqësinë e caktuar Shitësi i mbulon harxhimet për doganimin e eksportit.
(Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)
2.2.3 Klauzola D

Karakteristikë bazë e klauzolës së këtij grupi është rregulla që shitësi të mbaj llogari për të
gjitha harxhimet dhe rreziqet që janë të lidhura me dërgesën e mallit në vendet e caktuara.
Rregullat e klauzolës nga grupi D përcaktojnë “marrëveshje për dërgesat” e mallit. Klauzolat
në këtë grup ndahet në dy kategori të veçanta varësisht nga ajo se në çilën llogari bën pjesë
doganimi i eksportit. Në kategorinë e parë bëjnë pjesë klauzolat sipas së cilave shitësi është
i obliguar të kërkojë mallë të doganuar – të eksportuar. Këto janë klauzolat DEQ Delivered
Ex Quay)(Duty Paid) (E porositur franko deri në breg – e doganuar) dhe DDP (Delivered
Duty Paid)(e dorzuar dhe dogana e paguar). Në kategorinë e dytë bëjnë pjesë klauzolat sipas
së cilave shitësi nuk është i obliguar të bëj doganimin e mallit të eksportuar. Këto janë
klauzolat DAF(Delivered At Frontier)(e dorzuar deri në kufi), DES(Delivered Ex Ship)(e
dorzuar deri në portin e blerësit) dhe DDU(Delivered Duty Unpaid)(e derguar por pa dogan
të paguar) DAF – (Delivered At Frontier) (Dërgesa deri në kufi) (transporti tokësor) Kalimi
i harxhimeve dhe rreziqeve nga shitësi tek blerësi realizohet në momentin e arritjes së mallit
në vendkalimin kufitar. Shitësi i paguan harxhimet e transportit dhe sigurimit deri në kufi (
pikën e caktuar të kufirit dhe të doganës ).
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Shprehja “kufi”, duhet në mënyrë precize të definohet, për shkak se mund të jetë çfarëdo
vendkalimi kufitar, duke përfshirë edhe kufirin e vendin nga bëhet importi. Pjesëmarrësit në
shitëblerje mund të merren vesh për harxhimet e sigurimit gjatë kohës së transportit ti paguajë
vetëm njëra palë. Formalitetet e importit shkojnë në llogari të shitësit, ndërsa doganimi i
eksportit dhe pagesave të tjera shkojnë në llogari të blerësit. DES – (Delivered Ex Ship) ( E
porositur nga anija) Shitësi siguron anije dhe i paguan harxhimet e transportit dhe sigurimit.
Ai e ka plotësuar detyrimin e tij për dërgesën kur mallin e eksportuar dhe të pa doganuar e
vë në dispozicion të blerësit, në anijen në përfaqësinë e caktua, në ditën e caktuar ose afatin
e caktuar (në mënyrë që mundëson zbarkimin e saj prej anijes me mjete te përshtatshme për
llojin e mallit. Njëkohësisht, ai është momenti i kalimit te hargjimeve dhe rreziqeve prej
shitesit tek blersi). DEQ – (Delivered Ex Quay)(Duty Paid) -(E porositur franko deri në breg
– e doganuar).
Sipas të vendimit bazë, shitësi është i obliguar të sigurojë anije ose hapësirë të anijes, të
bëjë gati mallin deri tek përfaqësia e caktuar, të bëj shkarkimin në cepin e caktuar dhe të
bëjë doganimin. Kjo do të thotë se formalitetet e doganimit, doganimin e eksportit dhe
pagesat e tjera bien në llogari të shitësit. Kalimi i harxhimeve dhe rreziqeve bëhet në
momentin e vendosjes së mallit në dispozicion të blerësit në cepin e përfaqësisë së caktuar.
(Schaefer ,2017 fq .62)
Kjo klauzolë ka variantet e saja, për të cilat palltë veç e veç mund të arrin marrëveshje:
DEQ(Delivered Ex Quay)(Duty Paid) -(E porositur franko deri në breg – e doganuar) pagesa
eksporti në llogari të blerësit. Dogana dhe pagesat e tjera të eksportit janë në llogari në blerësit
dhe jo të shitësit. Ky opsion është më i përshtatshëm për blerësin nga sektori publik, për
shkak se nuk janë të obliguar të paguajnë doganë. DEQ(Delivered Ex Quay)(Duty Paid) -(E
porositur franko deri në breg – e doganuar) pa tatim të fitimit dhe pagesa të tjera të eksportit.
Në këtë variant, shitësi paguan doganën e eksportit, por është i liruar nga obligimi për të
paguar tatimin e fitimit dhe pagesat e tjera të eksportit. Ato janë në llogari të blerësit. DDU
– (Delivered Duty Unpaid) - (E porositur, por e pa doganuar ).
(Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)
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Të gjitha harxhimet dhe rreziqet janë në llogari të shitësit deri në vendin e caktuar të dërgimit
të mallit tek blerësi, me ç`rast doganimi dhe të gjitha harxhimet e tjera të eksportit janë në
llogari në blerësit. Kjo klauzolë është më e 15 preferueshme dhe më e përshtatshme çdoherë
kur doganimi i eksportit nuk paraqet problem, si për shembull në kuadër të Bashkimit
Evropian. Edhe kjo klauzolë ka variantet e saja.DDU(Delivered Duty Unpaid)(e derguar por
pa dogan të paguar) tatimi i paguar i fitimit. Edhe sipas kësaj variante shitësi nuk paguan
doganën e eksportit, por vetëm e bën pagesën e tatimit të fitimit gjatë eksportit të mallit. DDP
(Delivered Duty Paid) ( E dërguar dhe e doganuar ). Shitësi mban llogari për të gjitha
harxhimet dhe rreziqet, si dhe për harxhimet e doganimit të eksportit në vendin e blerësit,
përveç kësaj edhe për doganimin dhe harxhimet e tjera.
2.2.4 Klauzat F

Dispozita themelore, në realitet specifikimi i grupeve të klauzave F është se shitësi e ka për
detyrim mallin ta dorëzoj deri te mjeti transportues që e ka caktuar shitësi. Këta klauza për
frankim bëjnë pjesë në rangun " kontrata për përcjellje". Shpenzimet për transport dhe
sigurimet, si dhe të gjitha rreziqet, kalojnë prej shitësit te blerësi në çastin e dorëzimit të
mallit transportuesit ose shpedituesi i autorizuar. Në rast të mbushjes të kamionit, vagonit
apo kontejnerit, shitësi e ngarkon, kurse blerësi e shkarkon mallin, kurse secili i bartë
shpenzimet dhe rreziqet e veta. Doganimi i eksportit e bartë shitësi. Blerësi i bartë shpenzimet
e sigurimit të lejes për eksportim ose leje tjetër, bën të gjitha formalitetet e tjera doganore
importuese dhe me nevojë, të gjitha formalitetet për tranzitim të mallit në vende tjera, në
realitet i bartë të gjithë shpenzimet për atë esencë. FAS – (Free Alongside Ship) (Franko deri
te skaji i anijes) (transportet përtejdetar) 12 Obligimet e shitësit janë të kryera kur malli është
vendosur afër anijes te limani ose pak më larg. Nga ai çast të gjitha shpenzimet dhe rreziqet
kalojnë mbi blerësin. Blerësi përveç doganës importuese, ka dallim nga FOB(Free On
Board)(Franko anije), bën edhe doganim importues. Blerësi siguron anijen si dhe i paguan
shpenzimet të transportit dhe sigurimit. FOB-(Free On Board)(Franko anije) (transport
përtejdetarë) Shitësi e ngarkon mallin në anije e siguruar nga ana e blerësit. Shpenzimet e
transportit përtejdetarë dhe sigurimet i bartë blerësi. Çasti kalimit të shpenzimeve dhe
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rreziqeve është moment i kalimit të mallit mbi gardhin e anijes. Shitësi e bën doganimin e
eksportit, kurse blerësi atë të importit, do të thotë bëjnë pagesën e shpenzimeve përkatëse.
Kjo klauzë ka mënyrat e veta. Më të shpeshta janë: FOB(Free On Board)(Franko anije) e
ngarkuar (e ndërlikuar). Shitësi i bartë gjitha shpenzimet për ngarkim (dhe renditje) të mallit
në anije te limani për ngarkim. Kjo klauzë më së tepërmi zbatohet në vendet lindore para
blerjes. Kujdes të veçantë duhet të vihet re te ngarkesat që nuk mund të ndahen te të cilat
mund të paraqitet problem në përfshirje të hapësirës më të madhe, do të thotë shpenzimet
rëndësisht të rriten. FOB(Free On Board)(Franko anije) amerikane. Në SHBA ekzistojnë 6
interpretime të ndryshme të FOB(Free On Board)(Franko anije) sipas “klauzave Amerikane
për tregti të jashtme “ nga viti 1941. (Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010
)
2.2.5 Klauzat E

Në këtë grup marrin pjesë klauza të cilat sipas mallit i jepet në dispozicion blerësit në hapësirë
të shitësit (salla fabrike, depo dhe hapësirave tjera). EXW-(EX Works) ( Fabrika Franko) (të
gjitha llojet transportuese). Sipas klauzave Fabrika Franko e vetmja përgjegjësi e shitësit
është ta vendos mallin në dispozicion të blerësit në ndërmarrjen e vet dhe njëkohësisht ta
informon blerësin. Shitësi nuk ka përgjegjësi për ngarkim të mallit në automjetin të dërguar
nga blerësi, përveç nëse janë marr vesh ndryshe. Blerësi i bartë të gjitha shpenzimet dhe
rreziqet në lidhje me transportimin e mallit prej fabrikës deri te destinacioni i duhur, si dhe
shpenzimet për eksportimet doganore.
Nëse blerësi, direkt apo indirekt, nuk mund t'i kryej formalitetet eksportuese, atëherë
shërbehet dispozita FCA (Free Carrier)(transporti i përfshir). Te kjo klauzë obligimet e
shitësit janë minimale. Kjo klauzë mund ti ketë edhe mënyrat e veta: EXW(EX Works) (
Fabrika Franko) e ngarkuar . Nëse blerësi mënyrën e formulon precizë, atëherë shpenzimet
për ngarkim dhe renditje i bartë shitësi; EXW(EX Works) ( Fabrika Franko) e doganuar për
eksport dhe e ngarkuar në... që do të thotë se shpenzimet doganore për eksport dhe
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shpenzimet edhe rreziqet për ngarkim i bartë shitësi; EXW(EX Works) ( Fabrika Franko) e
doganuar për eksport që do të thotë se shpenzimet për doganim eksporti i bartë shitësi; etj.
(United Nations, Development Programme. 2008)
Tabela 1 Klauzola me variante
INCOTERM VARIANTET PASOJAT

FOB

CIF

CIF

DEQ

DEQ

DDP

FOB

VLERESIMI

Fob
(e ngarkuar e
renditur)

Shitësi i bart të gjitha shpenzimet Shfrytzohet ne mas te
e ngarkimit dhe renditjes se mallit madhe ne vendet lindore
ne portin e dorëzimit
gjat blerjes
E rrezikshme per
shitesit.
Shpenzime
Të gjitha shpenzimet deri tek
shtes te mundshme ne
shkarkimi ne portin e dorëzimi në varesi te kapaciteteve
Cif (e
kurriz të shitësit, perveq
teknike te porteve te
shkarkuar)
shpenzimet e sigurimit)
dorezimit.
Cif (sigurimi
Perveq sigurimit shitesi i bart
Mir eshte qe shitesit te
rreziqet e
shpenzimet e sigurimit nga luftrat perfshijn shpenzimet
luftes)
dhe grevat
eventuale ne çmim.
DEQ + tatimet
Opsion i favorshem per
importuese ne
bleresit e sektorit
shpin te
Tatimet + doganat importuese ne publik(zakonisht nuk
bleresit
kurriz te bleresit dhe jo te shitesit paguajn dogana)
Shitesi i paguan tatimet
DEQ pa tatime
dhe doganat importuese
nqarkullim
ne qofte se nuk eshte
dhe tatime
Tatimi ne qarkullim dhe tatimet
definuar ndryshe me
importuse
tjera ne kurriz te bleresit
pare.
Shitesi duhet te kete
kujdes nese e din qe
Sipas ksaj shkarkimi nga avioni,
bleresi mund ti kryej
DDP pa
anija apo mjeti tjeter i barte
keto sherbime me kosto
shkarkim
bleresi.
minimale.
E rrezikshme sepse
Sipas klauzoles te tregtis se
duhet te specifoket
FOB
jashtme amerikane egzistojn 6
saktesisht se per cilen
Amerikane
interpretime te klauzoles FOB
klauzol FOB behet fjal.
Burimi: Dogana e Kosovës
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2.3

Historia e Incotermit

Incotermet e ditëve të sotit datojnë në krijimin e termit të parë FOB (Free On Board)(franko
anije) në vitin 1812. Kurse në vitin 1895 u krijua termi CIF (Cost Insurance and Freight)
(shpenzimet e transportit sigurimit te mbuluara nga shitësi).
Ishte viti 1919, kur Skema tregtare e BE-së krijoi termet e saj. Për herë të parë Incotermet u
publikuan në vitin 1936. Nga gjuha angleze, International Rules for the Interpretation of
trade Terms (Incoterms). Në vitin 1976, u kirjuan Incotermet qe përfshijnë edhe transportin
ajror. Ky lloj i transportit nuk ishte shtjelluar më tutje. Mirëpo, këtu nuk ndalet zhvillimi dhe
përparimi i Incotermeve. Ato zhvillohen edhe më në vitin 1980, 1990, 200, si dhe të fundit
në vitin 2010. Në incoterms nga viti 1936 kanë qenë të përpunuara 11 klauza, të cilat në
praktikën e atëhershme kanë qenë shpesh në përdorim, kuptohet të rindërtuara me kuptimet
e reja (Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)
Me zhvillimin ekonomik dhe përparimin e praktikës të tregtisë së jashtme është paraqitur
nevoja për shpjegime të reja të klauzave transportuese. Në maj të vitit 1953, Oda tregtare
ndërkombëtare, në kongresin e saj në Vienë, ka dhënë shpjegime të reja për 9 klauza
transportuese. Por edhe këta shpjegime janë reviduar në incoterms në vitin 1990 dhe 2000,
te të cilat, në mënyrë të veçantë janë 11 përpunuar dispozitat e 13 klauzave, të grumbulluara
në katër grupe. Dispozitat në incoterms janë përgjithësisht të pranuara në praktikën e tregtisë
së jashtme evropianë. Njëkohësisht dispozitat e tyre aplikohen edhe në Republikën e
Maqedonisë. Por, në tregtinë botërore ende nuk është arritur deri te unifikimi i përgjithshëm
i termeve tregtare. Për shembull në SHBA aplikohen të ashtuquajturat "definicionet
Amerikane për tregti të jashtme " (Revised American Foreign Trade Definitions - RAFTD),
të miratuara në vitin 1941. Dispozitat e definicioneve Amerikane për tregti të jashtme,
dallohen nga dispozitat e klauzave të incoterms-it, edhe pse disa prej tyre mund të kenë të
njëjtin emër. Për qëllim që të pengohen prezentivisht mos marrëveshjet dhe problemet
eventuale para realizimit të kontratave për shitblerje në tregtinë e jashtme, patjetër duhet që
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ende gjatë nënshkrimit të tyre të kujdeset cilat klauza transportuese janë të pranuara dhe po
aplikohen në vendin e partnerit (Ramberg, J., 2008 fq.35.)
Përderisa sot përdorimi i Incotermeve është shumë i zakonshëm, jo gjithmonë një fakt i tillë
ka qenë i vlefshëm. Andaj edhe një shikim, sado i shkurtër i historisë së tyre ka qenë me
rëndësi për këtë punim diplome.
Tabela 2 Incotermet dhe struktura e tyre sipas grupeve-paraqitje grafike në tabelë

GRUPET

SHENJA

EMERTIMI

MOMENTI
LLOJI
DERGESES(MNTRANSPORTIT nisja,MA-arrtja)

E –nisja

EXW
FCA

Fabrika Franko
Transportues franko

te gjitha llojet
te gjitha llojet

MN
MN

FAS

Franko deri te porti
anijes

Detar

MN

FOB

Anija franko

Detar

MN

CFR

Cmimi me bartje

Detar

MN

CIF

Cmimi me bartje dhe
sigurim

Detar

MN

Ftransporti
kryesor
nuk eshte
i paguar
Ftransporti
kryesor
nuk eshte
i paguar
Ftransporti
kryesor
nuk eshte
i paguar
CTransporti
kryesor i
paguar
CTransporti
kryesor i
paguar
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CPT

Bartje dhe sigurim te
paguar

te gjitha llojet

MN

CIP

Bartje dhe sigurim te
paguar

te gjitha llojet

MN

CTransporti
kryesor i
paguar
CTransporti
kryesor i
paguar
DDAF
ARRITJA
DES
DARRITJA
DDEQ
ARRITJA
DDU
DARRITJA
DDDP
ARRITJA

E derguar deri ne kufi Tokesore

MA

E derguar deri ne
anije franko

Detare

MA

E derguar franko

Detar

MA

E derguar deri ne kufi te gjitha llojet
por e pa doganuar

MA

E derguar dhe e
te gjitha llojet
doganuar
Burimi:Doganat e Kosovës

MN

Në tabelat e mësipërme janë të paraqitura llojet dhe termet e incoterm të cilat kanë një
përdorim më të madhë dhe janë të paraqitura se cilat janë detyrimet e dya palëve dhe si janë
të ndara në bazë të struktrës dhe mënyres së transportit.
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Në këtë foto behet ilustrimi me foto dhe detale si funksionojn incotermat sipas klauzolave
nga klauzola E deri tek klauzola D dhe spjegon detyrimet dhe shpenzimet që duhet të
mbuloj secila palë. Në anën e majt pozicionohet shitësi kurse në anën e djatht pozicionohet
blerësi.

Figura 1 Incotermat të ndara në klauzola me paraqitje grafike të përgjegjsive të palëve
Burimi (Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)
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Në hartën e paraqitur më lartë janë të specifikuara shtetet të cilat janë pjese e incotermave
dhe pjesëmarrës në kongresin e organizuar gjdo dy vite në të cilin mirren vendimet rreth
përdorimit dhe rolit të incotermave.

Figura 2 Shtetet që janë pjesë e incoterms
Burimi (Internationational Chamber of Commerce (ICC), 2010)
2.4

Struktura e Konventës së Vjenës

Duke qenë se në Konventën e Vjenës marrin pjesë shtete nga e gjithë bota, shtete të sistemeve
të cilat kanë gjuhë, kultura, histori dhe zhvillime të ndryshme ekonomike, politike si dhe
ligjore, studimi i saj paraqet një interes të madh si praktik poashtu edhe teorik, kjo sepse
Inctotermet shërbejnë për rregullimin dhe përcaktimin e shkëmbimit të mallrave dhe
shkëmbimeve barë botës. Pra, Konventa e Vjenës paraqet rëdësi të madhe shkencore, pasi
ajo ka për qëllim të rregullojë problematika të tilla si harmonizimi dhe unifikimi i ligjit të
shitjes ndërkombëtare të mallrave në nivel botëror.( IldaMucmataj, Fakulteti i DrejtësisëDoktoratura, faqe 14 ).
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Parimet themelore të konventave ndërkombëtare publike i aplikojnë arbitrazhet tregtare
ndërkombëtare të cilat i zgjedhin kontestet e së drejtës private. Konventa e Vjenës mbi të
drejtën kontraktuese e vitit 1969 paraqet kodifikim të së drejtës ndërkombëtare dokeve
publike dhe parimet e saj (pacta sunt servanada, ndërgjegje dhe ndershmëri, rendi
ndërkombëtar publik etj.) aplikohen në kontrata ndërkombëtare tregtare në të cilat shteti është
njëra ndër palët kontraktuese. Kjo konventë konsiderohet si një sukses i madh në praktikë,
ajo për shumë teoricinetë shihet si model. Sukesin e saj e tregojnë numri i madh i shteteve
pjesëmarrëse. Konventa e Vjenës ka kontribuar në uljen e shpenzimeve dhe zvogëlimin e
pasigurive ligjore
Përfshirja në tregun ndërkombëtar, sidomos e bizneseve të vogla apo të mesme, që kanë pak
eksperiencë dhe njohuri në tregtinë ndërkombëtare, mund të krijojë pasiguri dhe rreziqe. Ata
mund të hasnin vështirësi në përfshirjen e tyre në tregun ndërkombëtar, në lidhjen e
kontratave ndërkombëtare dhe krijimin marrëdhënieve me biznese të tjera, po ashtu edhe në
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mënyrën më të mirë apo edhe më të lehtë. Konevnta e
Vjenës jo vetëm që ul shpenzimet dhe zvogëlon pasigurinë ligjore, ajo edhe i trajton palët në
mënyrë neutral duke krijuar bazat për një konkurencë më të mirë në tregun ndërkombëtar
(Magnusm, 1995, fq.62).
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2.5

Gjuha e përdorur në Konventën e Vjenës

Duke qenë se Konventa e Vjenës rregullon lidhjen me detyrimet kontraktore të palëve, që
përfaqësojnë kultura të ndryshme dhe gjithashtu përdorin gjuhë të ndryshme, për ta do të jetë
e përshtatshme që në marrëdhëniet e tyre konktratore të rregullohen nga ligji uniform, pasi ai
është redaktuar në gjashtë gjuhë zyrtare dhe është përkthyer në pothuajse të gjitha gjuhët e
shteteve kontraktuese.

2.6

Disa nga kritikat më të shpeshta që i bëhen Konventës së Vjenës

Si mjaft tekste, edhe kjo Konventë përmban një numër dispozitash të cilat janë të hapura për
interpretim. Janë disa koncepte të cilat shihen me mosbesim. Përdorimi i shprehjeve ‘e
arsyeshme’, apo ku flitet për ‘shkelje thelbësore të kontratës’, janë disa nga konceptet në
fjalë.Informacione bazë mbi biznesin ndërkombëtar dhe rregullimin e tij. Biznesi
ndërkombëtar ose sic shpesah përdoret edhe termi tregtia e jashtme, si këmbim i mallrave,
shërbimeve, kapitalit dhe të drejtave intelektuale personale ndërmjet rezidenteve në vende të
ndryshme, mund të definohet në shumë aspekte. Varësisht e nga përfshirja e këmbimit
dallohet tregtia e jashtme në kuptim më të gjere dhe më të ngushtë. Tregtia e jashtme në
kuptimin më të ngushtë, përfshin qarkullimin e mallrave ndërmjet rezidenteve prej shteteve
të ndryshme, gjersa tregtia e jashtme në kuptim ma të gjere , përveç qarkullimit të mallrave
përfshin dhe qarkullimin e shërbimeve me kapital, me force punuese, bartje të informatave
etj.
Në baze kësaj, varësisht prej mjetit të këmbimit në tregtinë e jashtme dallohen : këmbimi
ndërkombëtar i mallit, këmbimi ndërkombëtar i shërbimeve, lëvizjet ndërkombëtare të
kapitalit (dobive) dhe lëvizja ndërkombëtare e forcës punuese. Këmbimi ndërkombëtar i
mallit- paraqitet si një nga llojet më të vjetra të këmbimit në tegetin e jashtme. Sipas disa
autoreve, tregtia e jashtme me mallra është më e vjetër se sa tregtia e brendshme e mallrave.
Fiset në bashkësinë primitive , më pare ndërmjet veti i kanë këmbyer prodhimet e natyrës
dhe tepricat prej prodhimit të tyre, dhe me pastaj ka filluar këmbimi ndërmjet anëtareve të
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fisit. Me paraqitjen e kapitalizmit janë krijuar kushte për zhvillimin e tregtisë bashkëkohore,
dhe në kornizën e tyre edhe tregtia bashkëkohore e jashtme. Vlera e këmbimit të mallit
shënon rritje permanente edhe pse në dekadat e fundit të shek. XX arrin deri në zvogëlimin
relativ në pjesëmarrjen e saj në tregtinë botërore.(University of Delbi, Incoterms 2010)
Këmbimi i shërbimit ndërkombëtar – përfshin këmbimin e shërbimeve transportuese,
shpedicionit, sigurimit, shëndetësisë, arsimimit, bankare, turistike dhe lloje të tjera ndërmjet
rezidenteve të vendeve të ndryshme. Në kushte bashkëkohore është vërejtur rritje e shpejte
në tregtinë e shërbimeve botërore, për çka dhe pjesëmarrje e tyre në tregtinë botërore në
mënyre rapide rritet. Lëvizja ndërkombëtare e kapitalit - analizohet si lëvizje ndërkombëtare
e kapitalit në të holla (para) dhe transferi ndërkombëtar i teknologjisë. Lëvizja ndërkombëtare
e kapitalit në para përfshinë marrjen e kredive nga jashtë dhe dhënien e kredive personave të
jashtëm; investimet e pronës vendore jashtë dhe investimet e jashtme të pronës në vend.
Me transfer ndërkombëtare të teknologjisë nënkuptojmë mbartjen e diturive dhe aftësive të
lidhura me veprime të caktuara prodhuese prej një vendi në tjetrin. Lëvizja ndërkombëtare e
forcës punuese- përfshinë punësimin rezidenteve prej një vendi në tjetrin. Varësisht nga kahja
e lëvizjes se mjetit të tregtisë në tregtinë e jashtme, dallohen tri transaksione kryesore :
importi,eksporti dhe transporti. Subjektet të cilët merren me tregtinë e jashtme e paraqesin
ekonominë nacionale në nivel ndërkombëtar dhe botëror, pra nga këtu del obligimi i
ekonomik dhe moral i tyre, për të ruajtur autoritetin e vendit të tyre. Nga specifikat e tregtisë
se jashtëm , shikohet edhe kampaktiteti prej kryerjes efikase të saj. Subjektet të cilat merren
me tregtinë e jashtme, me qellim qe të kryejnë pune efikase dhe rentabile duhet të mbërrin
konkurrim ndërkombëtar, për paraqitje (debutim) në treg. Ata duhet mire ti njohin dispozitat
për rregullimin e tregtisë se jashtme dhe atë si ato nacionale ashtu dhe ata qe zbatohen në
vendet e partnereve afarist. Ky lloj kompaktiviteti kushtëzohet për të arritur shkalle të lartë
të pajisjes teknike dhe ekipimit kadrovike nga ana e subjekteve në tregtinë e jashtme.
Realizimi i dobive potenciale nga tregtia e jashtme në çdo ekonomi nacionale, si dhe mos
lejimi i pjesës se tepricës se vlerës, gjithmonë të derdhet në vendet e jashtme , paraqet sfide
për qeverinë e shtetit, me çka arsyetohet involvimi i saj në rregullimin e rrjedhave në ketë
sfere. Shteti nëpërmjet sjelljes se masave dhe instrumenteve të politikes mbrojtëse është i

23

tenton të ndikoj në përmirësimin e pozitës se subjekteve vendore dhe në tregtinë e jashtme
por edhe në tregun e vendit, si dhe në tregjet ndërkombëtare.
Lëvizja ndërkombëtare e kapitalit - analizohet si lëvizje ndërkombëtare e kapitalit në të holla
(para) dhe transferi ndërkombëtar i teknologjisë. Lëvizja ndërkombëtare e kapitalit në para
përfshinë marrjen e kredive nga jashtë dhe dhënien e kredive personave të jashtëm;
investimet e pronës vendore jashtë dhe investimet e jashtme të pronës në vend. Me transfer
ndërkombëtare të teknologjisë nënkuptojmë mbartjen e diturive dhe aftësive të lidhura me
veprime të caktuara prodhuese prej një vendi në tjetrin. Lëvizja ndërkombëtare e forcës
punuese- përfshinë punësimin rezidenteve prej një vendi në tjetrin. Varësisht nga kahja e
lëvizjes se mjetit të tregtisë në tregtinë e jashtme, dallohen tri transaksione kryesore :
importi,eksporti dhe transporti.
Importi- paraqet transaksionin ku subjekti vendas blen mallra, ose furnizohet me shërbime,
kapital dhe të drejta prej pronës intelektuale, përderisa partneri i jashtëm paraqitet si shitës
ose ofrues i të njëjtave. Eksporti - paraqet transaksion ku subjekti vendas ( në rolin e shitësit)
subjektit të jashtëm (blerësit), i shet ose i ofron shërbime, kapital dhe të drejta nga prona
intelektuale.
Transiti - përgjithësisht paraqitet si transaksion neutral në tregtinë e jashtme. D.m.th. Nuk
bëhet fjale për këmbim direkt ndërmjet subjekti të brendshëm dhe të jashtëm. Transporti
(mbartja) është transaksion me të cilën një mall, në rrugën e vet prej të shitësi në njërën deri
të blerësi në vendin e dytë kalon nëpër territorin e vendit të vet. Zhvillimi i prodhimit botëror
, në kushte të mundësive të kufizuara për mbrojtjen e gjithanshme në të gjitha kushtet e
nevojshme të ekonomisë individuale nacionale ( si në anenë e ofertës, ashtu edhe në anën e
kërkesës, në thelb ndikon në zhvillimin më të shpejtë të tregtisë së jashtme).
(Encyclopedy, Economy and trade 2004)

Tregtia e jashtme paraqet veprimtari komplekse e cila karakterizohet me specifika
signifikative në raport me tregtinë e brendshme. Specifikimi i tregtisë së brendshme në raport
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me atë të jashtmen nuk buron vetëm në dallimet e madhësisë së tregut dhe në preferencat e
hargjuesëve, por edhe nga dallimet në sistemet ekonomiko- shoqëror ndërmjet vendeve të
ndryshme. Në atë kornize theksohen dallimet e politikes nacionale të vendeve partnere në
sferën e sistemit të tregtisë se jashtme, sistemi valutor, sistemi i marrëdhënieve kreditore me
vendet e jashtme, sistemi fiskal etj. Njëkohësisht; këmbimi në përgjithësi, kryhet në bazë jo
ekuivalente ku ndodh ndarja jo proporcionale e tepricës se vlerës ndërmjet subjekteve në
këmbim, gjegjësisht derdhjen e të ardhurave (njëri fiton,tjetri humb ose njëri fiton më shumë
se tjetri nga rezultatet e mundit të bëre, të tanishëm dhe të kaluar). Ndarja jo e drejtë në
tepricën e vlerës ka efekte të ndryshme ndaj ekonomisë nacionale gjatë këmbimit të mallrave
dhe shërbimeve në tregtinë e brendshme dhe atë të jashtme. Ndarja e tepricës së vlerës
ndërmjet subjekteve të tregtisë së brendshme kryhet në kornizën e ekonomisë nacionale. Jo
suksesi i veprimtarisë së një subjekti vendore paraqet veprimtari të suksesshme të subjekt
tjetër vendore.,d.m.th. teprica e vlerës mbetet në kornizën e ekonomisë nacionale. Demet e
shkaktuara nga realizimi jo i suksesshëm i punëve të tregtisë se jashtme, ndikojnë jo vetëm
në subjektin ekonomik të vendit por edhe jo sukses i ekonomisë nacionale. Jo suksesi i
tregtisë jashtme, përveç se sjelle zvogëlimin e të hyrave të subjektit të vendit, por shkakton
dhe derdhje të përhershme jashtë vendit të një pjese të tepricës të vlerës i realizuar në
ekonominë nacionale. Pasojat në ketë situate sjellin prishjen e marrëdhënieve të pozitave në
bilancin tregtar por dhe dobësimin e fuqisë ekonomike të vendit, por edhe negativisht ndikon
mbi pamjen e shtetit në botë.
(University of Delbi,Incoterms 2010)
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2.7

Rregullat tregtare ndërkombëtare në raport me Incotermet

Incotermet në vetvete paraqesin rregulla tregtare ndërkombëtare, andaj edhe një shtjellim më
i detajuar irregullave tregtare ndërkombëtare në tërësi, vetëm se i shërben përmbajtjes së
punimit tim të diplomës. Nga to nënkuptohen ato zakone dhe rregulla tregtare
ndërkombëtare, të cilat, në mënyrë përkatëse, janë formuluar dhe oficijalizuar nga ana e
organeve dhe institucioneve të autorizuara, bursat, komoret tregtare dhe të zhvillimit
ekonomik, organizatave profesionale, bile edhe nga komora tregtare ndërkombëtare.
Me rregullat tregtare në mënyrë unitare rregullohen numri i madh problemesh praktike në
sferën e tregtisë së jashtme ose jepen shpjegime të termeve tregtare, për veprat, të parimeve
në zgjedhjen thelbësore të marrëdhënieve dhe kontesteve (kundërshtimeve) të rëndësishme,
jepen udhëzime të njëanshme për shpjegimin e termeve profesionale gjatë punës me valuta,
deviza ose gjatë përdorimit të instrumenteve për pagesë jo të gatshme në pagesën e fitimit
ndërkombëtar, gjatë përdorimit të masave dhe sistemeve matëse etj. Me një fjalë, funksioni i
rregullave ndërkombëtare është që ta barazon dhe të bëhet e njëllojtë praktika në
marrëdhëniet afariste ndërkombëtare. Varësisht nga ajo kush e kodifikon dhe çfarë është
ndikimi i tyre dallojmë tregtare të përgjithshme dhe të veçanta. Rregullat e përgjithshme
tregtare i pranojnë dhe i shpallin asociacionet më të gjëra të subjekteve të zhvillimi ekonomik,
tregtarë ose oda tjera.

(Krasniqi, 2012, faqe.9 )

Si më të rëndësishme vlen t'i cekim këta përmbledhje të rregullave të përgjithshme
ndërkombëtare: Rregulla dhe zakone të njëllojta për punë me akreditiv dokumentues të
miratuara në vitin 1933, kurse të rishqyrtuara në vitin 1963 dhe 1984. Me këta rregulla
tërësisht rregullohet materia për pagesën me akreditim; llojet dhe notifikimet akreditiv,
obligime dhe përgjegjësi të bankave dhe fletëdhënësve; dokumentet për prezentim
(dokumente transportuese, dokumente sigurimi, faktura tregtare etj); afati deri kur vlen
akreditimi, bartjen e akreditimeve dhe të ngjashme. Rregulla të njëllojta për inkaso kanë hy
në fuqi në vitin 1958. Te këta rregulla janë përpunuar gjitha momentet e rregullës për pagesë;
obligimet dhe përgjegjësit e bankave dhe fletëdhënësve; prezantimi i dokumenteve; pagesa
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dhe informimi ndërmjet bankave dhe fletëdhënësve si dhe çështja e kamatës, harxhimet dhe
plotësimet të punëve inkaso.

2.8

INCOTERMET- si lloj i rregullave tregtare ndërkombëtare

Rregullore për pajtim dhe arbitrim. Në atë Rregullore tërësisht është përpunuar rregulla e
pajtimit dhe arbitrimi ndërmjet subjekteve ku janë paraqitur probleme të caktuara gjatë
këmbimit ndërkombëtar. Rregullën e pajtimit e udhëheqë komisioni administrativ për pajtim
kurse rregullën e arbitrimit gjyqi arbitrues, të dy organet janë në odën tregtare ndërkombëtare
në Pariz. Përveç të përgjithshmeve, ekzistojnë edhe rregulla të veçanta tregtare. Ato janë
shumica e rregullave të caktuara me shkresë subjekteve veçmas specifike tregtare (bursa,
aukcine). Në ato janë caktuar rregulla të punës në tregje 10 konkrete ndërkombëtare, sipas të
cilave patjetër të sillen subjektet e interesuara ekonomike-zhvillimore pjesëmarrës në ato
tregje. Rregullat bursore i përshkruajnë llojet e ndryshme të bursave ndërkombëtare si tregu
i jashtëm tregtar specifikë ku janë të përmbajtur kushtet themelore për përfshirjen e atyre
tregjeve.
Çdo subjekt që donë të bëj shitblerje në ndonjë bursë, duhet saktë dhe detalisht t'i njeh gjithë
"rregullat e lojës" të atij tregu. Përveç rregullimit të veprimit në shitblerje; mënyra e lidhjes
së punëve; normat dhe standardet në pikëpamje të cilësive kuantitative dhe kualitative të
mallit, në rregullat bursore rregullohen edhe çështjet e mënyrës të zgjedhjes të kontesteve
eventuale etj. Me disa rregulla është përshkruar edhe forma e kontratave shitblerëse (p.sh.
shitblerja sipas "përfundimit standard") Pranimi dhe respektimi striktik i dispozitave të
rregullave të veçanta nga ana e pjesëmarrësve në ato tregje paraqet kusht për pjesëmarrje në
transaksione shitblerëse. Mosrespektimi i rregullave tregtare do të thotë mos mundësi për
tregti në treg të caktuar. Pasojat të mosrespektimit te rregullave janë të ngjashme me ato të
zakoneve tregtare. Mirëpo, rëndësia e tyre si burim specifik i drejtësisë është më i madh,
sepse me ato në mënyrë më konkrete rregullohen dhe realizohen marrëdhënie konkrete në
punën e jashtme tregtare. Zakonet dhe rregullat tregtare ndërkombëtare, si dhe dispozitat e
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drejtësisë autonome dhe ndërkombëtare në sferën e tregtisë së jashtme, janë bazë për
rregullimin e gjithë sjelljeve në forma të ndryshme në transaksionet ndërkombëtare
(International Chamber of Commerce (ICC) 2010)

2.9

Zakonet tregtare ndërkombëtare në raport me Incotermet

Natyrisht që në ditët e sotme shumë kush me të drejtë i klasifikon Incotermet si pjesë të
zakoneve tregtare ndërkombëtare. Mirëpo, ashtu si u trajua në kapitullin për historinë e
Incotermeve, ato jo gjithmonë ishin pjesë e skëmbimit dhe tregtisë botërore. Andaj edhe
zakonet zënë vend në këtë temë diplome, sepse një shikim prapa i situatës gjithnjë sjell dobi
në temën në fjalë. Zakonet tregtare ndërkombëtare janë "rregulla të pashkruara" që përdoren
në mardhënie afariste ndërmjet partnerëve në tregtinë e jashtme dhe në mardhënie ekonomike
ndërkombëtare, në përgjithësi. Zakonet tregtare, sikur rregulla për rregullimin e mardhënieve
të pjesëmarrësve në tregtinë e jashtme, nuk janë të miratuara nga ana e pushtetit shtetëror
ligjdhënës, institucione juridike ose disa të tjera, por rrjedhin nga praktika shumëvjeçare e
punës të tregjeve ndërkombëtare, me sjellje stihike të qëndrueshme të njerëzve.
Por, me kalimin e kohës, ajo si dhe është modifikuar nëpërmjet formimit të kuptimeve te
caktuara për sjellje korrekte ose jo korekte të njerëzve në raste të njëjta shoqërore. pastaj
sjellja korrekte ka kaluar në shprehi dhe është pranuar moralisht, në realitet i zakonshëm,
sjellje normale, sjellje që llogariten të obligueshme. Ashtu është krijuar vetëdija shoqërore se
çdo sjellje ndryshe është në kundërshtim me moralin e qeverisë në shoqëri. Në atë mënyrë,
kah praktika shumëvjeçare janë ndërtuar zakonet afariste të mira, të cilat në bazën e vet e
kanë moralin tregtar dhe afariste të pjesëmarrësve në tregti dhe në punime afariste, në
përgjithësi. Norma e rëndomtë nderi është në normat morale në përgjithësi, kurse në kuadër
të zakoneve të mira afariste nga ajo kuptohet se sjellja me të cilën secili nga partnerët afarist
juridik jep të dhënat e sakta për vete dhe për firmën e vet; për llojin, sasinë,cilësitë dhe
kualiteti i mallit që është lëndë për shitblerje; i respekton afatet e marrëveshjes për dorëzim-
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porositje të mallit dhe të pagesës; nuk e bëjnë në dyshim partnerin e vet; në tërësi e respekton
fjalën e dhënë dhe konsekuent përmbahet ndaj premtimeve që i ka dhënë etj (Eurostat, 2017)
.
Me zakonet tregtare rreptësisht dënohet praktika jo lojale e konkurrencës në tregun
ndërkombëtar, si dhe lëndimi i autoritetit të ndërmarrjes dhe vendi në fitimin me tregtinë e
jashtme. Nga konkurrenca jo lojale në tregun ndërkombëtar nënkuptohen në veçanti këta
aktivitete të subjektit e tregtisë së jashtme të caktuara; reklama jo lojale kur nxjerrën
publikisht; jo të vërteta për mallin ose shërbimet që punon ndërmarrja e vet ose për ndonjë
ndërmarrje tjetër, kurse për qëllim të gjejë interes për vete; shenja të rrejshme për prejardhjen
e mallit; nxjerrja e informacioneve të rrejshme për ndërmarrjen e vet ose ndonjë ndërmarrje
tjetër; keqpërdorimi i shenjave mbrojtëse tregtare për ndërmarrjen e vet apo të huajën;
lëndimi apo shfrytëzimi i fshehtësive afariste dhe të ngjashme.
Si lëndim i autoritetit në punën e jashtme tregtare nënkuptohet secila sjellje në kundërshtim
me zakonet e mira afariste, e cila nxitë ose mund të nxisë lëndime më të rënda të obligimeve
të marrëveshjes. Në rast të mosrespektimit të normave të lartpërmendura dhe zakoneve tjera,
përdoren sanksionime të ndryshme; përqeshje publike, bojkoti, , shpallje publike e emrit dhe
të firmës të atij që sillet në kundërshtim me normat morale afariste, shpallje e ashtuquajtur
"lista të zeza"; dënimi nga ana e gjyqeve të nderit të komoreve dhe asociacioneve të tjera
afariste.
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Kjo temë diplome ngërthen në vete mundin për të kuptuarit më të mirë të Inkotermeve,
paraqitjes së tyre në tregun dhe shkëmbimin ndërkombëtar, nevojën, e po ashtu edhe ndonjë
të metë eventuale që kanë sjellë me vete. Nganjëherë problemi më i shpeshtë që haset eshtë
mungesa e dijes së mjaftueshme rreth inkotermeve nga eksportuesit, importuesit apo edhe
punonjësit e bankave, gjë e cila padyshim që ka rëndësi të madhe dhe përmendet gjatë temës
në fjalë. Synimi ynë në këtë punim është të kthejmë vëmendjen në unifikimin e ligjit të shitjes
ndërkombëtare të mallrave, sidomos nëse kemi ndër mend që kjo gjë kohët e fundit ka ngjallë
një interes edhe më të madh. Harmonizimi dhe unifikimi i lgijeve shpesh herë përdoren si
përshkrues më i mirë i asaj që Inkotermet bartin në vete.
Në lidhje me këta terma ka autorë që i përdorin këto koncepte në vend të njëri tjetrit, duke
pretendruar se ‘unifikimi’ është një nga llojet e ‘harmonizimit’ por nga ana tjetër ka autorë
që janë kundër këtij qëndrimi dhe përkrahin idenë se unifikimi jo gjithmonë prodhon
harmonizim.
(Arthur Rosser, ‘Unification, Hamonization, Restatement, Codification and Reform in
International Commercial Law’ (1992), fq.683)
Ky punim ka për qëllim dhënien e një informacioni më të plotë, të kuptueshëm por edhe
praktik në lidhje me inkotermet. Duke qenë se pjësë e tregut ndërkombëtar marrin pjesë shtete
nga e gjithë bota, sudimi i Inkotermeve paraqet një interes të madh teorik dhe praktik. Në
fund theksojmë që ky punim përmban edhe detaje të rregullimit të Inkotermeve brenda
sistemit të Kosovës, të hartuara nga Dogana e Kosovës. Qëllimi është lidhshmëria e
Ikontermeve edhe në vendin tonë, të kuptuarit e dallimeve dhe ngjashmërive të funksionimit
të tyre në tregje të ndryshme.
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METODOLOGJIA

Ky punim diplome është i bazuar përveç në literaturë, edhe në një analizim të vazhdueshëm
të ndryshimit të rrethanave me të cilat Incotermet kanë vepruar dhe bashkëveprojnë me
faktorët e tjerë rreth tyre.
Metoda kërkimore e përdorur në këtë studim është metoda kuantitative. Rishikimii
literaturës, analiza e të dhënave dytësore dhe metodat cilësore të mbledhjes, analizimit dhe
interpretimit të të dhënave ishin pjesë e studimit. Arsyeja e përzgjedhjes së tyre qëndron në
faktin se ishin metodat më të përshtatshme në raport me qëllimin, objektivat dhe pyetjet
kërkimore të studimit. Një strukturë e mirë e kërkimit cilësor, në të cilën pjesët lidhen
harmonikisht me njëra-tjetrën promovon efikasitet dhe funksionim të mirë, ndërsa një
strukturë e çalë çon në një funksionim të keq apo dështim. Informacionet të cilat u nevojitën
të mblidheshin nga kërkuesi për realizimin e studimit ishin të karakterit teorik-ekonomik, dhe
më së shumti të pa kufizuara gjeografikisht. Secili prej këtyre tre llojinformacionesh ka pasur
një rëndësi të veçantë për studimin. Informacionet teorike kishin të bënin me kërkimin,
identifikimin dhe mbledhjen nga literatura të informacioneve mbifushën dhe tematikën e
studimit. Literatura statistikore shihet si e pashmangshme nga ky trajtim i temës.
Pyetjet hulumtuese- hipotezat

I.

Incotermet dërguan në një ulje të keqkuptimit/keqkuminikimit të vendimeve të
logjistikës,

II.

Përdorimi i plotë dhe i saktë i Incotermeve do të krijojnë një mirëkuptim mes shitësve
dhe blerësve,

III.

Praktikimi i gabuar i Incotermeve krijon disa rreziqe dhe kosto të paparashikueshme.
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Në praktikën tregtare shpesh ndodh që kontratat e shitjes ndërkombëtare të përdorin termat
regtarë për të rregulluar detyrimet e palëve kontraktuale. Për këtë arsye, Dhoma
Ndërkombëtare e Tregtisë vë në dispozicion Inkotermat duke i dhënë mundësinë tregtarëve
të përdorin terma të thjeshtë për t’u përdorur dhe për t’unjohu rndërkombëtarisht. Tashmë
është bërë zakon që në kontratat e Shitjes Ndërkombëtare të Mallrave të përdoren terma
tregtare të tilla si Inkotermat.
( John O.Honnold, M.Fletcher, ‘Uniform Law For International Sales’. Kluwer, (2009))
Ndërsa për rolin dhe rëndësinë e Inkotermeve liteturatura e konsultuar është dukshëm më
produktive në gjuhën angleze, krahasuar me atë në gjuhën shqipe. Ky punim ka konsultuar
autorë nga më të ndryshmit, si; John Honnold, David Sarte, Clive Schitthoff, Emily Nordin,
apo Jan Ramberg.Mirëpo, e një rëndësi të veçantë mbetet puna e bërë përgjatë vitit të kaluar
(2007) nga profesori i Universitetit të Missisipit, SHBA, Thomas Schaefer. Punimi doctoral
i Schaefer është konsultuar në tërësi, ndërsa poashtu ka luajtur rol në hartimin dhe shtjellimin
e hipotezave që ky punim i dipomës i ka në esencë.
Autori në fjalë poashtu është konsultuar në punën e tij ‘Incotermet’- Përdorimi në
marrëdhënien shitës-blerës, një studim i përzier metodash (këtu; titull i përkthyer). Edhe kjo
punë është e bërë gjatë vitit 2017, gjë e cila ka qenë e mirë ardhur në punim pasi që ka
detaje dhe informata të freskëta në lidhje me Inkotermet dhe rolin e tyre në tregtinë
ndërkombëtare të mallrave në ditët e fundit, dhe jo ndonjë informatë që me skadencën e saj
do të mund ta zbehte rëndësinë e punimit tonë apo edhe të gjeturat e tij.
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REZULTATET (TË GJETURAT)

Incotermet siç edhe u tha gjatë gjithë këtij punimi luajnë një rol të madh në shkëmbimet e
sotme tregtare mbarëbotërore. Duke filluar nga rregullimi dhe praktikmi i tyre, Incotermet
kanë shërbyer në lehtësimin dhe realizimin e objektivave të tregut ndërkombëtar,
produktivitetit dhe komplikimeve logjistike të mundshme. Struktura e Incotermeve
përshkruhet edhe nga Dogana e Kosovës, e cila përmes një broshure jep edhe informacionet
bazë lidhur me këtë lloj kontrate mes blerësit dhe shitësit. Kapitull pas kapitulli tema flet
për termin në vete, strukturën, rregullat, historinë, si dhe lidhshmërinë e Incotermeve me
format e tjera të rregullimit të tregut ndërkombëtar. Natyrisht që kjo temëështë e hapur për
teoricientë dhe ekonomistë, duke pasur gjithnjë parasysh edhe kritikat që ekzistojnë ndaj
temës.
Në dekadat e fundit, për shumë kompani ka lindur një nevojë strategjike si rezultat i
globalizimit, kjo nevojë është e atillë që kërkon çasje në një treg më të madh në mënyrë që
të jetë pjesë në biznes botëror, pa kufinj. Ndër të mirat më të mëdha që sollën Incotermet, e
që janë edhe strategji të kompanive, janë; mbrotja në treg, minimizimi i shpenzimeve apo
kostovo, rritja sa më e madhe e përfitimit dhe të mirave. Kështu, rëndësia e tregut botëror
mori rëndësi edhe më të veçantë, ndërsa realizimi i tij përmes Incotermeve ose me ndihmë e
tyre padyshim që u jep rëndësinë e madhe Incotermev. Edhe një treg sado i vogël luan rëndësi
në ekonomi, ndërsa një treg ka kufinj gjeografik dhe i ndërtuar në një ‘gjuhë’ dhe rregulla të
përbashkëata, të kuptueshme dhe zbatueshme për shumicën e ekonomive botërore patjetër që
i jep peshën e duhur kësaj teme.
Incoterms mund të bëjë më të lehtë tregtinë ndërkombëtare, por duhet të konsideroni një
numër çështjesh kur zgjedhni një Incoterm. Incoterms duhet të përdoren vetëm për shitjen e
mallrave dhe jo për shërbimet. Një tjetër çështje është metoda e transportit e përdorur dhe
duhet të konsideroni se cili term është më i përshtatshëm nga pikëpamja e shërbimit të
klientit. Gjithashtu duhet të jeni të kujdesshëm që të përmbaheni nga kushtet dhe termat të
cilat nuk janë përcaktuar nga Incoterms. Nëse njëra palë ndryshon Incotermin e zakonshëm
që normalisht përdoret nga shitësi ose blerësi, duhet të keni parasysh ndryshimet që do të
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ndikojnë në kostot si shembull, sigurimi. Prandaj është e kujdesshme që partnerët tregtarë
ndërkombëtarë të zgjedhin dhe negociojnë me kujdes Incotermin e duhur. Siç u përmend më
lart, Incoterms u ofron palëve një mundësi për të sqaruar rolet e tyre duke përdorur standarde
kontraktuale të pranuara ndërkombëtarisht dhe duke zvogëluar kështu mundësinë për
keqkuptimet ndërkulturore, paqartësitë kontraktuale dhe mosmarrëveshjet
Përkundër faktit se Incoterms janë zhvilluar për të thjeshtuar transaksionet ndërkombëtare
dhe të bëjnë zbatimin më të saktë të tyre në tregtinë ndërkombëtare,ka ende një numër
arsyesh pse ata shpesh dështojnë të arrijnë synimin e tyre. Në shumicën e rasteve, kjo është
për shkak të mungesës së njohurive të termave, si dhe pasaktësira.
Si të gjetura kemi disa nga gabimet më të shpeshta që ndodhin në përdorimin e tyre.
I.

Shumë transportues përdorin një term të mallrave të detit si (FOB)( Free On Board)
ose Kosto, Sigurim dhe Transport (CIF)(Cost Insurance and Freight) kur dërgojn
mallra nga ajri ose rruga tokësore e mallrave.

II.

Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm se një version i ri i Incoterms është lëshuar në
janar 2010 dhe se disa Incoterms origjinale-të tilla si Shpërndarja e Detyrimit të
Papaguar (DDU)(Delivered Duty Unpaid), Shpërndarja e Anijes (DES) (Delivered
Ex Ship), Shpërndarë në Kufi (DAF)(Delivered At Frontier) dhe Shpërndarja Ex
Quay (DEQ)(Delivered Ex Quay) - këshillohen që të mos përdoren më.

III.

Kur Incoterms nuk janë cituar fare në kontratat. Në atë rast Incoterm përdoret për
zhdoganimin në bazë të bazës Incoterm të programuar në sistemin e zhdoganimit.

IV.

Një transport jo internacional perfshin Incotermat në faturë kombinuar me një kuotë
ndërkombëtare të kostos së mallrave.

V.

Palët zgjedhin të përdorin DDP (Delivered Duty Paid), por shitësi nuk është në
gjendje të përmbushë regjistrimin kërkesat e disa autoriteteve doganore jashtë
shtetit.
Kurse për përdorimin më të sakt të incotermave duhet të kemi parasysh disa nga këto

fakte të cekura më poshtë:
I.

Pajtohuni me Incoterm-in specifik me palën tjetër përpara se të transportoni.

34

II.

Sigurohuni që termi i përdorur vlen për mënyrën e transportit që përdoret.

III.

Konfirmo se përgjegjësitë janë kuptuar nga të dyja palët siç përmenden në
kontratën e shitjes.

IV.
V.

Duhet të citoni Incoterm-in e rënë dakord mbi faturën komerciale të dërgesave
Rishikoni rregullisht Incoterms që përdoren dhe rishikoni nëse është e
nevojshme.

Kujtojmë se hipotezat e ngritura në fillim të kësaj teme të diplomës janë si vijon;
I.

Incotermet dërguan në një ulje të keqkuptimit/keqkuminikimit të vendimeve të
logjistikës,

II.

Përdorimi i plotë dhe i saktë i Incotermeve do të krijojnë një mirëkuptim mes
shitësve dhe blerësve,

III.

Praktikimi i gabuar i Incotermeve krijon disa rreziqe dhe kosto të
paparashikueshme.
Për trajtimin e hipotezave kryesisht është konsultuar puna e vitit 2017 profesorit të
Universitetit të Missisipit, SHBA, Thomas Schaefer.
Hipoteza e parë mbështetet në eksperimentet e kryera në një numër të madh të
bashkëpunimit dhe operimit mbarë botëror, në mes të shumë industrive të ndryshme. Sot
shumica e blerësve dhe shitësve kanë vënë në pah nevojën që partneri i tyre në biznes të
jetë përdoruesi Incotermeve.
Hipoteza e dytë natyrshëm e idhur me të parën, autori Schaefer tregon që shumica e
blerësve dhe shitësve janë të bindur si dhe e praktikojnë që shkëmbimin ta kryejnë me
një perdorues të Incotermeve.
Hipoteza e tretë vjen si një nevojë e llogaritjes së rreziqeve në një situatë prej së cilës
tashmë u thanë shumë anë pozitive. Megjithatë, si e tilë mbetet pjesërisht e qëndrueshme.
Kjo sepse disa kosto logjistike që mund të shihen si rreziqe nuk bartin ndonjë rëndësi të
madhe individuale në vete.
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PËRFUNDIME

Në përfundim të punimit nënvizojmë se qëllimi unik i Incotermeve është që të ndihmojnë
dhe lehtësojnë në heqjen e barrierave ligjore në tregtinë ndërkombëtare, e njëkohësisht të
promovojnë zhvillimin e saj. Si normë unifikuese ndikimi i tyre paraqet pa dyshim një kthesë
në tregtinë ndërkombëtare dhe kornizat mbi të cilat ajo sot zhvillohet.
Pavarësisht kufizimeve dhe mangësive, Incotermet me gjithë të mirat dhe lehtësimet përbën
një hap të rëndësishëm drejt një rregullimi më të sigurt dhe të balanzuar të shitjes
ndërkombëtare të mallrave, duke ofruar paanshmëri për palët kontraktuese. Heqja e
barrierave nëpërmjet unifikimit të ligjit që rregullon formimin dhe përmbajtjen e kontratave
për shitjen ndërkombëtare të mallravë, e bën më të lehtë tregtinë si dhe ulë shpenzimet e
veprimeve për të gjitha ato shtete që bëhen pjesë e Incotermeve dhe zbatimit të obligimeve
që ato përfshijnë dhe përmbajnë.Incotermet në rastin e Kosovës gjejnë zbatim si në vendet e
tjera të botës, natyrisht që disa nga blerësit/shitësit mund të përballen me ndonjë vështërësi
eventuale me rastin e përdorimit për herën e parë të Incotermeve, mirëpo tërësisht Kosova
po bëhet pjesë e tregut ndërkombëtar duke zbatuar këto rregulla, tashmë jetike për rregullimin
të marrëdhënieve tregtare.
Ashtu siç edhe shihet në gjithë punimin, rol të veçantë në përcaktimin e Incotermeve luan
edhe Konverta e Vjenës. Ndikimi i Konventës ka qenë i dukshëm sin ë legjislacionin e
brendshëm të disa shteteve, ashtu edhe në planin ndërkombëtar. Në dekatat e fundit, për
shumë kompani një nevojë strategjike rezulton të jetë pjesëmarrja në globalizim, duke
përdorur qasje më të gjerë në tregjet e reja dhe të bëhn pjesë e binzesit ndërkombëtar.
Qëllimet më të dëshiruara janë mbrojtja në treg, minimizimi i shpenzimeve, rritja e
përfitimeve. Kështu, shkëmbimi tregtar ka marrë një rëndësi të veçantë dhe të mirat tani po
shkëmbëhen në numër më të madh në tregun botëror.(Law teacher 2017)
I gjithë ky punim diplome sjell vëmendjen në rëndësinë dhe plotësimin që Incotermet ofrojnë
për tregtinë e sotme ndërkombëtare.
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